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Z Kuşağının Rekreasyonel Etkinliklere Eğilimi ve Boş Zaman Tutumları
Aylin Nalçacı İkiz ve İsmail Öztürk
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye

Özet
Bu çalışmanın amacı Z kuşağının rekreasyonel faaliyetlere eğiliminin ve katılım sıklığının
belirlenmesi ve boş zaman değerlendirmeye yönelik tutumunun tespit edilmesidir. Araştırma
katılımcılarını 2021-2022 öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan anket formu üniversite
öğrencilerine yüz yüze uygulanmıştır. Anket formları ile elde edilen verilerin analizinde frekans
değerleri, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve T testi kullanılmıştır. Araştırmada
katılımcılarının rekreasyonel etkinliklerden en çok tercih ettiği “İnternette zaman geçirmek”
olurken en az tercih ettikleri etkinlik “Koleksiyonculuk ve maket yapmak” olmuştur. Ayrıca
araştırmada, boş zaman ölçeğinin bilişsel boyutunun cinsiyete göre, davranışsal boyutunun ise
eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Z kuşağı, rekreasyon, boş zaman

The Tendency of the Z Generation to Recreational Activities and Their
Leisure Time Attitudes
Abstract
The aim of this study is to determine the tendency of the Z generation to recreational activities and
the frequency of participation and to determine their attitude towards leisure time. The participants
of the research are students studying at Kırıkkale University in the 2021-2022 academic year. The
questionnaire form prepared in accordance with the purpose of the study was applied to university
students face to face. Frequency values, one-way analysis of variance (ANOVA) and T test were
used in the analysis of the data obtained with the questionnaire forms. While the most preferred
recreational activities by the participants in the study was "Spending time on the Internet", the least
preferred activity was "Collection and model making". In addition, in the study, it was concluded
that the cognitive dimension of the leisure time scale differs significantly according to gender, and
the behavioral dimension differs significantly according to the educational status.
Keywords: generation Z, recreation, leisure
Recommended Citation: Nalçacı İkiz, A., & Öztürk, İ. (2022). Z kuşağının rekreasyonel
etkinliklere eğilimi ve boş zaman tutumları [The tendency of the Z generation to recreational
activities and their leisure time attitudes]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.),
Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–11). USF M3 Publishing.
https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
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Giriş
Dünya’da teknoloji ve buna bağlı olarak dijitalleşme her geçen gün gelişmektedir. Teknolojinin
gelişimi insanların işlerini kolaylaştırmakta ve boş zamanlarını arttırmaktadır. Ancak bunun
yanında insanlar bu hızla gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmak için gerek iş gerekse özel
hayatlarında yoğun çaba göstermektedirler. Bu hızlı tempoya yetişmek için harcanan çaba
neticesinde, bireylerde stres, fiziksel ve mental yorgunluk, motivasyon eksikliği, verimsizlik ve
mutsuzluk gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. İnsanlar bu olumsuz duygu ve durumlardan bir
süreliğine de olsa uzaklaşabilmek, dinlenmek ve eğlenmek için boş zamanlarında çeşitli
faaliyetlere katılmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri olarak adlandırılan bu aktiviteler insanlara keyif
vermekte, onları canlandırmakta ve hayatlarını kaldığı yerden daha verimli ve mutlu olarak
sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.
Rekreasyon etkinliklerinin bireylere sağladığı özel faydaların yanında, kültür aktarımı sağlaması,
insanlar arası hoşgörüyü arttırması gibi bir çok sosyal yararı da bulunmaktadır. Özellikle gençlik
çağındaki bireylerin bu hareketli dönemlerinde enerjilerini faydalı etkinlikler yaparak atmaları,
yeteneklerinin farkına varmaları ve olumlu sosyal ilişkiler geliştirmeleri, onların kötü alışkanlık
ve bağımlılıktan uzak durmaları açısından önemlidir. Tüm bunlar toplumsal düzeninin sağlanması,
bireysel ve toplumsal refahın varlığı anlamına gelmektedir. Çünkü sağlıklı bir toplum sağlıklı
bireylerden oluşmaktadır.
Dünyadaki değişimler, insanların yaşam tarzlarını, davranışlarını, istek ve beklentilerini
şekillendirmektedir. Aynı dönemlerde dünyaya gelen, benzer sorunları yaşayan, ilgi ve istekleri
yakın olan insan toplulukları kuşakları (nesilleri) oluşturmaktadır. Her kuşağın mensupları
birbirine benzese de kuşaklar arasında da bir o kadar farklılık söz konusudur. Bu ayrılıktan yola
çıkarak bu araştırmanın başlığı Z kuşağının rekreasyonel etkinliklere eğilimi ve boş zaman
tutumları olarak belirlenmiştir. Z kuşağı teknoloji ile içi içe olan bir nesil olması nedeniyle önceki
kuşaklardan rekreasyonel eğilim ve boş zaman tutumları olarak farklılaşacağı düşünülmektedir.
Çalışmada öncelikle rekreasyon ile ilgili literatür özetlenmiş daha sonra çalışmanın yöntem
bölümünde Z kuşağının rekreasyonel eğilimine ve boş zaman tutumlarina dair veriler analiz
edilerek yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde ise alana yönelik çıkarımlarda bulunularak çalışma
tamamlanmıştır. Hazırlanan bu çalışmanın, rekreasyon alanında yapılacak olan araştırmalara katkı
sağlaması beklenmektedir.
Literatür Taraması
Rekreasyon
Rekreasyon , Latince’de “recreatio” kelimesinden türemekte ve anlam olarak “yenilenme”,
“yeniden yaratılma ve yapılanma” anlamlarını taşımaktadır (Şentuna,2010). Türk Dil Kurumu
rekreasyon kelimesini “insanların boş zamanlarında eğlence ve spor amacı ile gönüllü olarak
katıldıkları etkinlikler” olarak tanımlanmaktadır. Rekreasyon etkinlikleri farklı kaynaklarda çeşitli
şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaların temelini mekân, amaç, fonksiyon vb.
kriterler oluşturmaktadır. Rekreasyon etkinlikleri:
• Bireylerin etkinliklere izleyici veya rol alarak katılımlarına göre: Etken (aktif) ve Edilgen
(pasif) rekreasyon
• Etkinliklerin gerçekleştirildiği mekan açısından: Açık alan ve kapalı alan rekreasyonu
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•
•
•

Fonksiyonel açıdan: Ticari, estetik, turizm, sağlık, kültürel, fiziksel ve sanatsal
rekreasyon
Katılımcıların yaşlarına göre: Çocuk, gençlik, yetişkin ve üçüncü yaş rekreasyonu
Katılımcıların milliyetlerine göre: Ulusal ve uluslararası rekreasyon
Katılımcıların sayısına göre: Bireysel ve grup rekreasyonu olarak ayrılabilmektedir
(Hazar, 2014).

Rekreasyon etkinliklerine yönelik başka bir sınıflandırma da Tribe (1995) tarafından yapılmıştır.
Tribe’nin sınıflandırması incelendiği zaman üç temel başlığın olduğu görülmektedir:
• Evde yapılan rekreasyon etkinlikleri: film/dizi seyretmek, müzik dinleme, dergi ve kitap
okumak, oyun oynamak, bahçe işleriyle ilgilenmek, radyo dinlemek, türlü hobiler ve
egzersiz hareketleri.
• Ev dışında yapılan rekreasyon etkinlikleri: eğlence etkinlikleri, yemek ve içmek, sportif
etkinlikler, kumar/Bahis gibi oyunlar, çeşitli hobiler.
• Seyahat ve turizm: herhangi bir otel ve pansiyon tarzı tesiste konaklamak, belirli bir
destinasyona seyahat etmek.
Rekreasyon faaliyetlerinin hem bireylere hem de topluma birçok faydası bulunmaktadır.
Teknolojinin her alanda kullanılabilirliği ile ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı ve buna paralel
olarak artan hareketsizlik insanların enerjilerini yeterli şekilde kullanmalarına engel olmaktadır.
Rekreasyon etkinlikleri, insanların enerjilerini kullanarak rahatlamalarını ve daha sağlıklı bir
yaşam sürmelerini sağlamaktadır. Ayrıca etkinlikler sayesinde bireyler özgüven kazanabilmekte,
başarma duygusunu hissetmekte ve yaratıcılığını arttırabilmektedir. Toplumsal anlamda ise
rekreasyonel etkinlikleri insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları önemsizleştirerek eşit
bir ortam sağlamakta, işbirliğini ve dayanışmayı arttırarak insanların sosyalleşmesine katkı
sağlamaktadır.
Rekreasyon, Gençlik ve Z Kuşağı
Boş zaman değerlendirme ülkeler için önemli bir konudur bu nedenle hassasiyetle ele alınması
gerekmektedir. Boş zamanların rekreatif faaliyetlerle olumlu şekilde değerlendirmesi her ne kadar
bireysel ve toplumsal anlamda gelişim sağlasa da boş zamanların uygun faaliyetlerle
değerlendirilememesi özellikle gençlerde bunalım, çeşitli bağımlılıklar, kişilik sorunları gibi
olumsuz durumlara sebebiyet verebilmektedir.
Ergenlik ile başlayan gençlik, “bireylerin duygu, düşünce, davranış ve tutum bakımından kişiliğini
geliştirip, hızlı bir gelişme gösterdiği; bireyi sosyal olgunluğa hazırlayan, 14-24 yaş grubu içinde
yer alan bir geçiş dönemi” olarak tanımlanmaktadır (Aydın, 2012). Bu hareketli dönem, bireylerin
cesaret ve macera duygularının yoğunlaştığı, sosyalleşmeye ihtiyaç duydukları bir dönemdir.
Özellikle üniversite dönemleri kişilerin yalnızca derslerle uğraşıp kendilerini geliştirecekleri bir
dönem olmayıp aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da değişimlerinin ve gelişimlerinin
yaşanabileceği dönemlerdir. Bu alanlardaki gelişim de çok önemlidir. Rekreatif faaliyetler İnsan
hayatı için önemli bir periyod olan gençlik döneminde gereksinim duyulan sosyal uyum
noktasında yardımcı olmakta aynı zamanda gençlerin hayatının birçok alanını da (aile hayatı,
sosyal çevresi, iş tatmini ve performansı) doğrudan ve olumlu bir şekilde etkilemektedir.
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Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere eğilimleri ve tutumları
incelenmektedir. Daha önce de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin boş zaman değerlendirme
faaliyetlerine yönelik olarak araştırmalar yapılmış olsa da diğer araştırmalar bir noktada bu
araştırmadan ayrılmaktadırlar. Bunun nedeni dünyada yaşanan gelişmeler ve değişmeler
neticesinde ortaya çıkan belirgin bir kuşak farklılığıdır. Bu farklılıklar algı, düşünme ve yaşam
tarzında kendini göstermekte ve özellikle teknolojik alanda ortaya çıkan gelişmelerle
tetiklenmektedir. Baby boomers, x kuşağı ve y kuşağının ardından, 1995 ve sonrasında doğanlar
(Goh & Lee, 2018; Kitchen & Proctor, 2015) Z kuşağı ya da internet kuşağı olarak
adlandırılmaktadır. Şu an üniversitede öğrenim gören gençlerin büyük çoğunluğu Z kuşağı
bireylerinden oluşmaktadır. Dijital çağda dünyaya gelen Z kuşağı küçük yaştan itibaren internetle
iç içe oldukları için alışkanları, istekleri, bakış açıları ve davranışları önceki nesillerden
farklılaşmaktadır. Z kuşağı internetin sınırsız dünyasında istediği her bilgiye kolayca
erişebilmekte, araştırma yapmakta hatta sosyalleşmeyi bile internet üzerinden sosyal medya
aracılığıyla gerçekleştirmektedir (Sarıoğlu & Özgen,2018). Bu gençler, bilgi ve iletişim
teknolojisini kullanarak toplumu dönüştürmekte ve dijital dünya da onları değiştirmekte böylece
ortaya çift yönlü bir etkileşim çıkmaktadır. Z kuşağı, ilişkiler, temaslar, konuşmalar ve öğrenme
hakkında farklı anlayışlara sahip olan ve boş zamanlarını farklı şekilde geçiren bireylerden
oluşmaktadır (Csobanka, 2016).
Le Breton (2010), son yirmi yılda sosyal ve kültürel dönüşümün çok hızlı olduğunu klasik genç
tanımına son verildiğini ifade etmektedir. Konu ile ilgili olarak Tari (2011), Z kuşağının güçlü
aile ilişkilerine sahip olmadığını, zeki olduklarını fakat duygusal zekâlarının yeteri kadar
gelişmediğini, diğer kuşaklara göre daha narsist ve empatiden yoksun olduklarını ve yaşıtlarının
görüşlerinin abartılacak derecece onlar için önemli olduğunu belirtmektedir.
Z kuşağının yakın zamanda her alanda söz sahibi olacağı göz önüne alındığında z kuşağı ile ilgili
yapılan ve diğer kuşaklar ile farklılıklarının ortaya konduğu araştırmaların yapılması gelecekteki
eğilimlerin, ihtiyaçların belirlenebilmesi ve yönlendirilebilmesi açısından önemlidir. Literatür
incelendiğinde Z kuşağı ile ilgili yapılan araştırmaların özellikle eğitim, çalışma hayatı, tüketim
ve teknoloji alanlarında yoğunlaştığı, sosyal alanlardaki davranışlarına yönelik çalışmalara ise
daha az yer verildiği görülmektedir. Bu araştırma Z kuşağına farklı bir açıdan bakma ve
davranışlarını anlama olanağı sunduğu için önemlidir.
Yöntem
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Nicel araştırma yöntemi “farklı olaylara,
nesne ya da kişilere yönelik algı ya da davranışların gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sonuçların
birbiri ile kıyaslanabilir hale dönüştürülmesinde gerekli olan sayısal verilerin toplanmasını
sağlayan bir araştırma türüdür” (Kozak, 2015).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Z kuşağına mensup Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır.
2021-2022 Eğitim öğretim yılında Kırıkkale Üniversitesi’nde Aralık ayı itibariyle kayıtlı öğrenci
sayısı 30.512’dir. Örneklem yöntemi olarak olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden
biri olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
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Veri Toplama
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Kullanılan anket formu
üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye
yönelik 4 soru, ikinci bölümde katılımcıların tercih ettikleri rekreasyonel etkinlikleri ve bu
etkinliklere katılım sıklığını ölçmeye yönelik 20 ifade ve üçüncü bölümde 36 ifadeden oluşan boş
zaman tutum ölçeği bulunmaktadır. Anket formları 1 Kasım 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri
arasında Kırıkkale Üniversitesinde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan
öğrencilere uygulanmıştır. Anket formlarının uygulama süreci yüz yüze gerçekleştirilmiş ve
katılımcıların ihtiyaç duyması halinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Üniversite öğrencilerine
toplamda 526 adet anket uygulanmış bu anketlerden eksik veya hatalı doldurulduğu tespit edilen
74 adet anket değerlendirme dışı bırakılmış ve geriye kalan 452 anket üzerinde istatistik
programından faydalanılarak analizler tamamlanmıştır. Anket formunda yer alan boş zaman tutum
ölçeği Ragheb ve Beard (1982) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte 3 boyut ve 36 madde yer
almaktadır. Boyutlar sırasıyla bilişsel boyut, duyuşsal boyut ve davranışsal boyut olarak
isimlendirilmekte ve her boyutta 12 madde yer almaktadır. Akgül ve Gürbüz (2011) çalışmalarında
Boş Zaman Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik test edilmiş ve ölçeğin, Türk üniversite
öğrencilerinin boş zamana yönelik tutumlarını değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçek
olduğunu ortaya konmuştur. Bu çalışmada Boş Zaman Tutum Ölçeğine uygulanan güvenirlik
analizinde elde edilen Cronbach's Alpha değerleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi
Ölçek
Boş Zaman Tutum Ölçeği

Madde Sayısı
36 madde

Cronbach's Alpha Değeri
,935

Boş zaman tutum ölçeğine ait iç tutarlık katsayısı ,935 iken ölçeğin alt boyutlarına ait iç tutarlık
katsayısı ,874 ile ,890 arasında değişmekte ve bu değerler kabul edilebilir iç tutarlılığı (yüksek
derecede güvenilir) göstermektedir.
Bulgular
Araştırmaya katılanların demografik özelliklerinin incelendiği Tablo 2’ye bakıldığında,
katılımcıların %31,2 ile en fazla 20 yaşında oldukları görülmektedir. Cinsiyet oranlarının ise kadın
(%47,1) – erkek (%52,9) olduğu görülmektedir. Eğitim bilgisi bakımından 207 kişinin lisans
eğitimi, 245 katılımcının ise ön lisans eğitimi aldığı görülmektedir. Ayrıca sınıf açısından
incelendiğinde en büyük yüzdelik dilim (% 44,5) ile 2. sınıfta olan katılımcıların yer aldığı tespit
edilmiştir.
Tablo 3’te katılımcıların rekreasyonel etkinliklere katılım ortalamaları incelenmektedir.
Etkinliklere katılım sıklığı, 1:Asla, 2:Nadiren, 3:Bazen, 4:Sıklıkla ve 5:Daima olarak
belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların en çok katıldığı ilk üç etkinlik sırasıyla; 4,2588 ortalama
ile “İnternette zaman geçirmek (sosyal medya, web siteleri, oyun oynamak)”, 4,2124 ortalama ile,
“arkadaşlar ile toplanmak, sohbet etmek, eğlencelere katılmak” ve 4,1460 ortalama ile “Evde
yapılan etkinlikler (dinlenmek, Müzik dinlemek, Tv izlemek)” olmuştur. Katılımcıların en az
katılım sağladığı son üç etkinlik ise sırasıyla; “Koleksiyonculuk yapmak, maket yapmak”
(1,8916), “Bilimsel ve kültürel toplantılara katılmak” (2,2788), “Macera amaçlı etkinliklere
katılmak” (2,3142) olmuştur.
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Yaş
18
19
20
21
22
23
24
Toplam
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Eğitim Bilgisi
Ön lisans
Lisans
Sınıf
1
2
3
4
Toplam

Frekans
29
86
141
117
45
21
13
452
Frekans
213
239
452
Frekans
207
245
Frekans
167
201
47
37
452

Yüzde (%)
6,4
19,0
31,2
25,9
10,0
4,6
2,9
100,0
Yüzde (%)
47,1
52,9
100,0
Yüzde (%)
45,8
54,2
Yüzde (%)
36,9
44,5
10,4
8,2
100,0

Tablo 3. Katılımcıların Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Ortalamaları
Rekreasyonel Etkinlikler
1. Spor yapmak: basketbol, futbol, voleybol, bowling oynamak, aerobik yapmak…
2. Macera amaçlı etkinliklere katılmak: Kayak, rafting, kaya tırmanışı, dağcılık,
mağaracılık ve dağ bisikleti…
3. Spor müsabakası, araba yarışı izlemek,
4. Resim veya heykel yapmak, müzik aleti çalmak, opera söylemek, dans etmek, yazı
yazmak…
5. Konser ve sergilere gitmek, dans ve opera gösterileri izlemek….
6. Açık hava ve park etkinliklerine katılmak, piknik yapmak, kamp yapmak, yürüyüş
yapmak…
7. Masa oyunları oynamak (Okey, bezik, briç, satranç…)
8. İnternette zaman geçirmek (sosyal medya, web siteleri, oyun oynamak)
9. Kitap veya gazete okumak, kütüphanede zaman geçirmek
10. Kurslara katılmak (yabancı dil, dalış, el sanatları…)
11. Koleksiyonculuk yapmak, maket yapmak
12. Bilimsel ve kültürel toplantılara katılmak (kongreler, toplantılar, tartışma grupları…)
13. Arkadaşlar ile toplanmak, sohbet etmek, eğlencelere katılmak
14.Müze, tarihi ve kültürel mekânları ziyaret etmek
15.Bitkiler ile uğraşmak, hobi bahçesi ile ilgilenmek, çiçek ağaç yetiştirmek
16. Hayvanlar ile ilgilenmek, barınakları ziyaret etmek, hayvanları beslemek…
17. Evde yapılan etkinlikler: dinlenmek, Müzik dinlemek, Tv izlemek
18. Sinemaya veya tiyatroya gitmek
19. Gönüllülük esaslı faaliyetlere katılmak (engelli, yaşlı ve çocuk ziyaretleri, sosyal
yardım kuruluşları gönüllülüğü…)
20. Tatil amaçlı etkinliklere katılmak (seyahat etmek…)

N
452
452

Min
1
1

Max
5
5

Ort.
3,3319
2,3142

St.S.
1,34694
1,24529

452
452

1
1

5
5

2,9690
2,8252

1,42013
1,29059

452
452

1
1

5
5

2,7854
3,6792

1,17643
1,05973

452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3,6527
4,2588
3,2588
2,4159
1,8916
2,2788
4,2124
2,8385
2,6903
3,2588
4,1460
3,3673
2,4912

1,19354
,97498
1,22675
1,20034
1,13763
1,27823
1,04829
1,06674
1,28494
1,29874
1,04485
1,12917
1,21790

452

1

5

3,5111

1,20507

Boş Zaman Tutum Ölçeğinin üç boyutunu oluşturan maddelere ait ortalamaları ve standart
sapmalarının verildiği Tablo 4 incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmaktadır:
• İlk boyut olan bilişsel boyutta katılımcıların en fazla katıldığı ifade “İnsanlar boş zaman
aktivitelerine ihtiyaç duyar” ifadesiyken en az katıldıkları ifade “Boş zaman aktiviteleri
kişisel gelişim için bir araç olabilir” ifadesidir.
• İkinci boyut olan duyuşsal boyutta katılımcıların en fazla katıldığı ifade “Boş zaman
aktivitelerim bana keyif veriyor” ifadesi, en az katıldıkları ifade ise “Boş zaman
aktiviteleri ile sık sık meşgul olmanın uygun olduğunu düşünüyorum” ifadesidir.
• Son boyut olan davranışsal boyutta katılımcıların en fazla katıldığı ifade “Zamanım ve
param yetse daha yeni boş zaman aktivitelerine katılırım” ifadesi, en az katıldıkları ifade
ise “Meşgulken bile boş zaman aktivitelerine katılırım” ifadesidir.

https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol16/iss9781955833103/7
DOI: https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
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Tablo 4. Boş Zaman Tutum Ölçeği Madde Ortalamaları ve Standart Sapmaları

DAVRANIŞSAL ALAN

DUYUŞSAL ALAN

BİLİŞSEL ALAN

Boş Zaman Tutum Ölçeği İfadeleri
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olmak zamanı akıllıca kullanmaktır
Boş zaman aktiviteleri bireyler ve toplum için faydalıdır
İnsanlar çoğunlukla arkadaşlık ilişkilerini boş zamanlarında geliştirirler
Boş zaman aktiviteleri sağlığa katkı sağlar
Boş zaman aktiviteleri mutluluğu artırır
Boş zaman çalışma verimini artırır
Boş zaman aktiviteleri enerjiyi yenilemeye yardımcı olur
Boş zaman aktiviteleri kişisel gelişim için bir araç olabilir
Boş zaman aktiviteleri bireylerin rahatlamasına yardımcı olur
İnsanlar boş zaman aktivitelerine ihtiyaç duyar
Boş zaman aktiviteleri sosyal ilişkiler için iyi bir fırsattır
Boş zaman aktiviteleri önemlidir
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olduğumda zaman çok çabuk geçiyor
Boş zaman aktivitelerim bana keyif veriyor
Boş zaman aktivitelerime değer veririm
Boş zamanım boyunca kendim olabiliyorum
Boş zaman aktivitelerim bana zevkli deneyimler sağlar
Boş zamanın benim için iyi olduğunu hissediyorum
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olmaktan hoşlanıyorum
Boş zaman aktivitelerim canlandırıcıdır
Boş zaman aktiviteleri ile sık sık meşgul olmanın uygun olduğunu düşünüyorum
Boş zaman aktiviteleri için harcadığım zamanın boşa geçmediğini hissediyorum
Boş zaman aktivitelerimden hoşlanıyorum
Boş zaman aktiviteleri dikkatimin tamamını alıyor
Boş zaman aktivitelerine sık sık katılırım
İmkânım olsa boş zaman aktiviteleri için harcadığım zaman miktarını artırırım
Gelir durumum müsaade ettiği ölçüde boş zaman aktivitelerimde kullanmak üzere
araç-gereç satın alırım
Zamanım ve param yetse daha yeni boş zaman aktivitelerine katılırım
Boş zaman aktivitelerimde daha yeterli olabilmek için önemli derecede zaman ve
çaba harcarım
Seçme şansım olsa boş zaman ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir ya da çevrede yaşarım
Plansız bile olsa bazı boş zaman aktivitelerine katılırım
Boş zaman aktivitelerini daha iyi yapabilmek için bir seminer ya da kursa
katılabilirim
Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olmak için boş zamanımın artması gerektiğini
düşünüyorum
Meşgulken bile boş zaman aktivitelerine katılırım
Boş zaman aktivitelerine yönelik eğitim ve ön hazırlık için zaman harcayabilirim
Diğer aktiviteler arasında boş zamanıma yüksek öncelik tanırım

N
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452
452

MİN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MAX
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ORT.
3,6416
3,8274
3,4690
3,6062
3,9513
3,8540
3,9668
3,115
4,0575
4,0752
3,9602
3,9071
3,9049
3,9934
3,8075
3, 6947
3,8827
3,9381
3,8208
3,6991
3,2124
3,4912
3,8407
3,3761
3,5664
3,4712
3,3009

SS
1,30149
1,12277
1,23562
1,17993
1,02402
1,04909
1,03004
1,06179
1,01922
1,02241
1,10360
,99455
1,10523
1,02624
,98352
1,10418
1,03034
1,06368
1,08250
1,10339
1,25613
1,09925
1,02359
1,16305
1,15631
1,24639
1,32942

452
452

1
1

5
5

3,6018
3,3296

1,21001
1,21692

452
452
452

1
1
1

5
5
5

3,5133
3,3872
3,0376

1,33594
1,19426
1,30864

452

1

5

3,4978

1,22881

452
452
452

1
1
1

5
5
5

2,2904
3,0863
3,1881

1,30760
1,21121
1,26089

Tablo 5’te Boş zaman tutum ölçeği boyutlarından duyuşsal ve davranışsal boyutta cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermezken, bilişsel boyut cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir,
t(450)=3,171, p<0,05. Buna göre kadın öğrencilerin bilişsel boyut tutumları (X=3,9636), erkek
öğrencilere (X=3,7531) göre daha olumlu olduğu ifade edilebilmektedir.
Tablo 6’da Boş zaman tutum ölçeği boyutlarından bilişsel ve duyuşsal boyut eğitim durumuna
göre anlamlı bir farklılık göstermezken, davranışsal boyut eğitim durumuna göre anlamlı farklılık
göstermektedir, t(450)=2,335, p<0,05. Buna göre ön lisans öğrencilerin davranışsal boyut
tutumları (X=3,4251), lisans öğrencilerinin tutumlarına (X=3,2405) göre daha olumlu
görünmektedir.
Sınıf Düzeyine Göre Boş Zaman Değerlendirme Boyutlarının değerlendirildiği Tablo 7
incelendiğinde, p>0.05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir.
Yaşlara Göre Boş Zaman Değerlendirme Boyutlarının değerlendirildiği Tablo 8’de ortalamalara
bakıldığında p>0.05 anlamlılık düzeyine göre anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.
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Tablo 5. Boş Zaman Tutum Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları

Tablo 6. Boş Zaman Tutum Ölçeği Puanlarının Eğitim Durumuna Göre T-Testi Sonuçları

Tablo 7. Sınıf Düzeyine Göre Boş Zaman Değerlendirme Boyutlarının ANOVA Sonuçları

Tablo 8. Katılımcıların Yaşlarına Göre Boş Zaman Değerlendirme Boyutlarının ANOVA
Sonuçları

Sonuç ve Öneriler
Z kuşağının rekreasyonel etkinliklere eğilimini ve boş zaman değerlendirme ile ilgili tutumlarını
belirlemeye yönelik hazırlanan bu çalışmada, Z kuşağını temsil eden 452 üniversite öğrencisine
uygulanan anket neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Rekreasyonel etkinliklere eğilimi değerlendirmesinde katılımcıların ilk üç etkinliği sırasıyla:
• İnternette zaman geçirmek (sosyal medya, web siteleri, oyun oynamak)
• Arkadaşlar ile toplanmak, sohbet etmek, eğlencelere katılmak
• Evde yapılan etkinlikler (dinlenmek, Müzik dinlemek, Tv izlemek) olmuştur.

https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol16/iss9781955833103/7
DOI: https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
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Araştırmada Rekreasyonel etkinliklere eğilimi değerlendirmesinde Z kuşağının en az katılım
sağladığı etkinlikler ise:
• Koleksiyonculuk yapmak, maket yapmak
• Bilimsel ve kültürel toplantılara katılmak
• Macera amaçlı etkinliklere katılmaktır.
Z kuşağı, internet kuşağı ve dijital yerliler olarak adlandırıldıkları ve tamamen teknoloji içinde
büyüdüklerinden bu sonuçların çıkması olağandır. Çünkü Z kuşağı, diğer kuşakların tersine
interneti yaşamının odağına almış ve onu iletişim, araştırma ve eğlence gibi bir çok amaçla
kullanmaktadır (Gümüş, 2020). Öğrencilerin reakreaktif etkinliklere katılım eğilimlerini ortaya
koyan bu sonuç, Balcı ve İlhan (2006), tarafından yapılan araştırma sonuçlarından farklılık
göstermektedir. Balcı ve İlhan’ın araştırmalarında öğrencilerin sırasıyla birinci sırada futbol
branşını, ikinci sırada fitness branşını, daha sonra müzik dinlemeyi, tavla oynamayı ve beşinci
sırada bilgisayar kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. İki araştırma arasında geçen 16 senelik
bir zaman farklı kuşakların katılmayı tercih ettiği rekreasyonel etkinlikleri de farklılaştırmıştır.
Ayrıca, Ekinci ve diğerlerinin (2014), yaptıkları araştırmada ise öğrencilerin sırasıyla en fazla ev
iç etkinliklere, kültürel faaliyetlere, sportif faaliyetlere katıldığını tespit etmişlerdir. Önceki
yıllarda yapılan araştırmalarda gençlerin sportif faaliyetlere katılımı ilk üç sırada iken Z kuşağı ile
ilgi hazırlanan bu çalışmada sportif faaliyetler (basketbol, futbol, voleybol, bowling oynamak,
aerobik yapmak…) ilk üç sıralamasına girememiş hatta macera amaçlı etkinliklere (Kayak, rafting,
kaya tırmanışı, dağcılık, mağaracılık ve dağ bisikleti…) katılım sondan üçüncü etkinlik olmuştur.
Bu araştırmada katılımcıların boş zaman tutumları, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak üç
boyutta ele alınmıştır.Bu boyutlara ait ortamalara bakıldığında bilişsel ve duyuşsal boyutta
özellikle öğrencilerin boş zaman etkinliklerini keyif verici ve rahatlatıcı buldukları fakat diğer
taraftan da bu etkinlikleri kişisel gelişim için olumlu görmediklerini ve bu etkinliklerle sık sık
meşgul olmanın uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Bu sonuç “boş zaman” ve “serbest zaman”
sorunsalını akla getirmektedir. Boş zaman ifadesi kelime itibarıyla “boş” içermesinden dolayı
duyulduğunda olumsuz bir ön yargı oluşturabilmektedir (Şentuna, 2010) Bu nedenle bir çok
araştırmacı “boş zaman” yerine “serbest zaman” kavramını tercih etmekte ve boş zamanların
olumlu ve faydalı etkinlikler ile organize edildiğinde serbest zaman olacağını belirtmektedirler.
Elde edilen bu sonuçların bu olumsuz algıdan ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Boş zaman tutum boyutlarindan üçüncüsü olan davranışsal boyutta ise katılımcıların en fazla
katıldığı ifade “Zamanım ve param yetse daha yeni boş zaman aktivitelerine katılırım” ifadesi
olmuştur. Torkildsen (1992), ifade ettiği gibi, boş zaman değerlendirmeyi etkileyen üç temel
unsurun kişisel faktörler, sosyal faktörler ve maddi durum ve fırsat faktörleridir.birçok araştırma
zaman ve maddi imkan yetersizliğinin bireylerin boş zaman etkinliklerine katılmalarında ki önemli
engellerden biri olduğunu göstermektedir (Young ve diğerleri ,2003; Lapa & Ardahan, 2009;
Hashim, 2012; Ekinci ve diğerleri, 2014; Akyol ve Akkaşoğlu, 2020).
Bu araştırmada boş zaman tutum ölçeğinin boyutları yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve sınıf
açısından değerlendirilmiştir. Yaş ve sınıfa göre boyutlar arasında anlamlı farklılık bulunmazken,
cinsiyet ve eğitim durumunda gruplar arasında anlamlı farklılık gözlenmiştir. Buna göre, boş
zaman tutum ölçeği boyutlarından bilişsel boyut cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir.
Ortalamalar incelendiğinde kadın öğrencilerin bilişsel boyut tutumları erkek öğrencilere göre daha
olumlu olduğu tespit edilmiştir. Literatürde boş zaman boyutlarını cinsiyet açısından inceleyen bir
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çok çalışma bulunmaktadır. Bunların bir kısmı cinsiyet değişkenin boş zaman tutum boyutlarında
farklılık gösterdiğini (Yıldıran, 2019; Denkel ve diğerleri, 2020; Akyüz, 2015) bir kısmı ise
(Bakay, 2018) göstermediğini ortaya koymaktadır. Cinsiyetler arası ortaya çıkan bu ayrılıklar
çeşitli araştırmalarda toplumsal cinsiyet rolleri ile açıklanmaktadır (Toruk, Güran, Sine, 2013;
Aydoğan ve Gündoğdu, 2006). Boş zaman tutum ölçeği boyutlarından davranışsal boyut ise eğitim
durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. Buna göre ön lisans öğrencilerin davranışsal
boyut tutumları, lisans öğrencilerinin tutumlarına göre daha olumludur. Bu durum lisans ve
önlisans öğrencileri arasında derslerin yoğunluğunun farklı olmasına bağlanabilmektedir.
Karakullukçu, (2009) çalışmasında, boş zamanların eğitim durumu yükseldikçe daha etkin ve
planlı bir şekilde değerlendirildiğini ve eğitim seviyesi yüksek olan katılımcıların boş zamanları
yetersiz de olsa, bu zamanı etkin olarak değerlendirmeye çalıştıklarını ortaya koymuştur.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar neticesinde aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:
• Gençlerin rekreasyonel faaliyetlere katılımı ve bu etkinliklerin onların hayatlarını olumlu
etkileyebilmesi adına üniversitelerin, yerel yönetimlerin, kamu kurum ve kuruluşların
hassasiyetle konu üzerinde durması ve işbirliği içerisinde çalışması gerekmektedir.
• Ev ortamından çıkarak internet bağımlılığını önleyebilme adına, gençleri özellikle açık
hava , spor ve fiziksel rekreasyon çeşitlerine yönlendirilerek hayatlarını saglıklı şekilde
sürdürmeleri sağlanabilir.
• Gençlere boş zamanları daha verimli nasıl değerlendirebileceklerine yönelik eğitimler
verilebilir, konu uzmanları ile söyleşi ve programlar düzenlenebilir.
• Gençlerin cinsiyetlerine ve ilgilerine göre farklı rekreasyonel etkinlikler düzenlenebilir.
• Üniversitelerde öğrencilerin ilgisine yönelik olarak topluluk ve kulüp sayıları arttırılarak
farklı etkinliklere katılmaları sağlanabilir.
• Üniversite yerleşkelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak ikamet ettikleri merkezlerde
rekreatif alanlar düzenlenerek gençlerin bu alanlardan ücretsiz şekilde faydalanması
sağlanabilir.
Gelecekte konu ile ilgili yapılacak çalışmalara tüm kuşakların (baby boomers, x, y, z) dahil
edilmesi ve demografik skalanın daha geniş tutulması konu ile ilgili daha spesifik sonuçlar elde
edilmesini sağlayacaktır.
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